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ABSTRAKT
Konceptimi i termit zhvillim ekonomik përshkon një proces, që ka kohëzgjatje dhe
vazhdimësi, në një vend ku faktorët që përbëjnë esencën teorike dhe praktike rezymojnë
sipas një strategjie të politikave ekonomike, duke dhënë sinkroninë e ekonomisë së tregut
në tërë spektrin e saj zhvillimor. Kjo nuk mund të arrihet për pesë apo dhjetë vite, por
arrihet duke përmbushur premisat ekonomike dhe shoqërore, duke ndikuar në jetën e çdo
personi të atij vendi. Pra, koncepti bazë i zhvillimit ekonomik është se nuk ka periudhë
se kur mund të arrihet dhe varet prej shumë faktorëve ndikues dhe përcaktues në arritje të
një objektivi të zhvillimit ekonomik. Problematika e trajtimit të këtij termi ekonomik
qëndron në faktin se shumë vende konceptin e zhvillimit ekonomik e shikojnë në mënyra
të ndryshme dhe në domethënie të ndryshme, ndërsa punimi do të bazohet në konceptet
dhe domethëniet, që janë koncenzues i organizatave ndërkombëtare ekonomike, të cilat
kanë vendosur perimetrin bazë dhe treguesin e kornizave të zhvillimit ekonomik, duke
mundësuar ndryshimin në disa pika, që varen nga përcaktimi i politikave ekonomike të
shteteve, të cilat do të trajtohen në punim.
Sa i përket sektorit privat është parë se ka një mungesë të madhe të kushteve të cilat
ndihmojnë shumë zhvillimin e këtij sektori. Që të krijohen kushte sa më të mira në mënyrë
që ky sektor të ketë zhvillim më të madh domosdoshmërishtë duhet të egzistojë njohja dhe
mbrojtja e të drejtës së pronësisë private nga shteti. Në anën tjetër është varfëria ku është

vështirë të japësh një definicion përfundimtar sepse ndryshon nga një periudhë në tjetrën.
Pavarsishtë kësaj studiuesit që e studiojnë varfërinë kanë ardhur me një përfundim se
varfëria është një koncept shumë kompleks dhe i vështirë për tu matur.
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1

HYRJE

Në këtë kapitull është paraqitur një pasqyrë e përgjithshme në pika të shkurtëra për
punimin dhe qëllimin e këtij punimi. Me fjalë të tjera, është paraqitur pyetja hulumtuese
për të ilustruar fokusin kryesor, si dhe rëndësinë e këtij hulumtimi: Zhvillimi ekonomik
dhe roli i sektorit privat ne zbutjen e varfërisë.

Parametrat ndërtues të zhvillimit ekonomik janë shumë krucial në arritjen e parakushteve
për
një zhvillim ekonomik, dhe këto parametra përfshijnë fushat e ndryshme, si:
•

Investimi në projekte, që sjellin rezultat dhe ndikojnë në rritje ekonomike në
cilindo sektor të atij projekti;

•

Rritja e shkallës së edukimit, zhdukja e analfabetizmit, mosekzistenca e varfërise
ekstreme, rritja e GDP-së për kokë banori, dhe shumë faktorë tjerë, që janë
elemente deri te arritja e konceptit zhvillim ekonomik.

Termi ‘’Zhvillim’’, nënkupton procesin e kalimit nga shkalla më e ulët në shkallën më
të lartë zhvillimore, dhe duke ia bashkangjitur fjalën Ekonomi, që përfshinë fusha të
ndryshme jetësore, si: bujqësia, arsimi, teknologjia, industria, sektorë shoqërorë,
organizma tjerë shoqëror, konkludojmë që ‘’Zhvillim Ekonomik’’, nënkupton arritjen e
një shkalle të lartë në të gjitha fushat e jetës së njeriut, në një vend apo shoqëri të
organizuar.

Punimi në fillim është lëshuar në definicionin e zhvillimit ekonomik, se si ekspertët e
ekonomisë e definojnë termin zhvillim ekonomik, dhe më pastaj duke bërë dallimin në
mes rritjes dhe zhvillimit ekonomik. Konceptet e përgjithshme trajtohen në të gjithë
punimin, me bashkangjitje të mënyrave më të mira të arritjes së një ekonomie funksionale,
me praktikat evropiane dhe vendeve tjera të zhvilluara të hemisferës veriore. Fatkeqësisht,
pjesa më e madhe e botës, ekonominë janë duke e shfrytëzuar për qëllime jopraktike, duke
ia fshehur zhvillimit ekonomik, problemet globale.
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Në konceptin bazë të një zhvillimi ekonomik sipas trendeve botërore është i ndërlidhur
edhe kontributi i sektorit privat në ndihmesën që i jep termit bazë të zhvillimit ekonomik.
Prandaj, me format dhe strategjitë efikase të një vendi që i jep përmasë pjesëmarrëse
sektorit privat në zbutjen e papunësisë dhe varfërisë qëndron edhe rëndësia e krijimit të
vendeve të punës dhe të ardhurave për kokë banori të një vendi, i cili në të gjitha
komponentet e mundshme ka një relacion determinues në tërë spektrin e konceptit si
zhvillim ekonomik. Përveç kësaj, aktivitetet fitimprurëse tjera industriale dhe tregtare që
kontribuojnë në rritjen e të ardhurave,

qoftë nga fushat primare ekonomike dhe ato

që rrjedhin nga sektori privat, të ardhurat nga taksat dhe benefitet tjera që forcojnë bazën
ekonomike për të rritur produktivitetin dhe për të fituar kapacitetet e duhura. Prandaj, sa
më efikase janë politikat ekonomike të një vendi si strategji bashkëvepruese dhe kohezive
me sektorin privat, performanca do të jetë në sinkroni me strategjitë dhe zhvillimin
ekonomik.

Metodat shkencore, që janë përdorur gjatë këtij punimi janë të përcaktuara nga vetë
qëllimi i hulumtimit. Gjatë studimit të këtij punimi është shfrytëzuar literaturë shkencore
e një spektri të gjerë që është e lidhur me fushën e këtij punimi. Janë shfrytëzuar raportet
vjetore të institucioneve të ndryshme vendore dhe ato ndërkombëtare dhe të dhënat e
publikuara në faqe të ndryshme të internetit.

Pas shqyrtimit të strategjive dhe të kuptuarit të natyrës së hulumtimit, u zgjodhën
pyetësorët, si strategji e duhur hulumtuese për këtë punim. Metodat e mbledhjes së të
dhënave për pyetsorët përfshijnë: intervistën. Janë intervistuar gjithsej pesë kompani:
Ferplasti (Industria e gypave PVC), Fitorja (Kompani ndërtimi, shërbimi), IMK (Industria
e tubave të çelikut), B-Group (Patundëshmëri), OREX (Furrë e bukës).
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Ky kapitull është ndarë në dy pjesë kryesore dhe pastaj ato veç e veç janë shqyrtuar në
mënyrë që të ndihmojnë për të krijuar kuadrin teorik të të gjithë punimit në mënyrë të
qartë dhe logjike, ku është shqyrtuar literatura që përfshinë definimin e zhillimit
ekonomik të një vendi dhe pjesa e dytë roli i sektorit privat në zbutjen e varfërisë,
aktivitetet dhe analizën e tij me një numër të madh definimesh, kuptimesh, analiza,
shkrime, debate etj.

2.1

Definimi i zhvillimit ekonomik

Zhvillimi ekonomik është proces me të cilin një vend përmirëson ekonominë, gjendjen
sociale dhe mirëqenien e popullit të tij. Poashtu, zhvillimi ekonomik është një strategji
dhe përpjekje politike me qëllime ekonomike dhe sociale ku rritja ekonomike është një
fenomen i produktivitetit dhe rritjes së GDP-së. Atributet e zhvillimit ekonomik janë
pothuajse të shumta në aspektin ekonomik, dhe në atë social, mirëpo në gërshetimin e
tyre sjellin parime të politikave makroekonomike dhe në politikat zhvillimore-sociale.
Sot, vëmendja e ekonomisë botërore është koncentruar në zgjidhjen e problemeve
sipërfaqësore ekonomike duke anashkaluar premisat bazë të ekonomisë, rritja dhe
zhvillimi në funksion të lehtësimit të jetës së njerëzve. (E. Wayne Nafziger, 2006).

Mirëpo, zhvillimi ekonomik nuk sjell mrekulli, por funksionin normal të shtetit, e që sot
po definohet si zhvillim i qëndrueshëm ekonomik, që në terminologjinë ekonomike nuk
ekziston, por ky term lindi nga konsumi politik, ngase zhvillim i qëndrueshëm ekonomik
është term i përdorur vetëm nga politikanët.

Prandaj, po marrim një citim të një njohësi ekonomik:
"Sektori privat është ajo ku shumë nga fokusi ynë do të duhet të jetë për të përmbushur
sfidat gjithëpërfshirëse të reduktimit të varfërisë dhe zhvillimit njerëzor. Atje ku rritja,
puna dhe mundësia nuk i përkasin dhuratës së qeverisë "(Mark Malloch Brown, 2015).
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Në shumë vende, progresi në zvogëlimin e varfërisë ka qenë shumë i ngadalshëm, dhe
rreziku i dështimit për të përmbushur qëllimin ishte shumë i qartë. Në vitin 1995, Komiteti
i Zhvillimit të Asistencës (DAC) të organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik
(OECD) publikoi raporte për zhvillim e bashkëpunim në funksion të zhvillimit të sektorit
privat. Raportet ishin të fokusuara tek politikat dhe programet e nevojshme për sektorin
privat për të nxitur rritjen ekonomike dhe për të ofruar zhvillimin e qëndrueshëm në
vendet në zhvillim. (Komiteti i zhvillimit, 2006).

Në vitin 2001, OECD publikoi DAC udhëzimet që ishin përgatitur nga Grupi Punues për
Zhvillimin i Sektorit Privat: Zbutjen (Uljen) e varfërisë e cila ka dhënë një kornizë të
fuqishme për zvogëlimin e varfërisë. Këto udhëzime njohin rëndësinë e rritjes së
fuqishme të qëndrueshme ekonomike në sektorin privat, për sigurimin e vendeve të punës
dhe të ardhurave për të varfërit. Më pas, organizatat e tjera filluan të publikonin raporte
se si duhet krijuar një sektor dinamik privat dhe çfarë përbën zhvillim për të varfërit.
(Komiteti i zhvillimit, 2006).

Përfundimi i kësaj sjell në një elaborat konceptualisht sipas ekonomisë më të avancuar
sipas ligjit të tregut të lirë me strukturim modern. Kjo rezulton me zhvillim përgjatë tërë
fazave të punës. (Povnet, 2001).

Sektori privat rritet në dy mënyra: nëpërmjet privatizimit të ndërmarrjeve shtetërore
(NSH) dhe përmes krijimit dhe konsolidimit të firmave të reja. Në këtë mënyrë, pjesa e
sektorit privat në ekonomi fillon të avancoj përpara dhe kështu lëvizen diagramet
zhvillimore pozitive. (Privatizimi dhe post- privatizimi në Kosovë, 2008).

Privatizimi nënkupton transferimin e pasurive shtetërore në pronësi private, së bashku me
krijimin dhe nxitjen e bizneseve private, një mënyrë alternative e shpërndarjes duke
zgjedhur mjetet dhe gjenerimin e pasurisë. Rrjedhimisht, ajo gjithashtu mund të
konsiderohet si ndarja e pushtetit politik dhe ekonomik në ekonomi. Rritja e sektorit
privat më tutje nënkupton braktisjen e kontrollit të qeverisë mbi aktivitetin ekonomik, si
dhe braktisjen e monopolit shtetëror në sektorë të caktuar. Megjithatë, e tërë tendenca në
trendin botëror ku funksionon ekonomia e tregut të lirë, konkurenca dhe përparësia që i
4

jepet sektorit privat ka dhënë tashmë shembujt më të mirë dhe qëndrueshmërinë
financiare duke kurorëzuar me sukses parametrat e GDP-së, stabilitetin dhe mirëqenien.
(Marangos, 2004).

Duke sublimuar të gjithë konceptet, definicionet dhe parantezat aksiomatike se si
ekspertët e ekonomisë i kanë dhënë deri më tani dhe në tërë këto, është ai rezymimi për
relativitetin e çfardo teorie, vijmë në përfundime ambicioze se patjetër zhvillim ekonomik
është një term që sot përfshinë të gjithë gamën ndërlidhëse ; si shkak e pasojë, ku
përparësia e një modeli ose strategjie që ndikon në trend zhvillimor të një vendi, duke
harmonizuar të gjithë parametrat relevant në dispozicion, menaxhimin e mirë të tregut të
lirë, subvencionet e ndryshme, reduktimi i politikës në kontrollimin, hapjen e të gjitha
mundësive ligjore dhe mbrojtjen e çfardo investimi me juridiksion, vjeljen e
taksapruarjeve pa segregacion dhe abuzime korruptive, hapja e të gjithë sektorëve publik
në pjesë për privatizim dhe synimi që deri në fund t’i shkohet këtij procesi; janë faktorët
determinues për një zhvillim ekonomik sipas standardeve, koncepteve dhe termave
konform synimit global ekonomik. (E.Wayne Nafziger, Economic Development, 2006).

Aktualisht, nuk është e vështirë për të veçuar apo thuash se cili shtet është i zhvilluar, e
cili jo ngase sot zhvillimi ekonomik është sinonim i rritjes, mirëqenies, ndryshimeve
praktike dhe progresit ekonomik që karakterizojnë një ekonomi të një vendi. Pastaj, e
gjitha kjo e matshme, e përditësuar në secilin moment kohe dhe për të gjithë faktorët
global. Të përcaktosh shtetet, për nga zhvillimi ekonomik, kërkon që analiza të drejtohet
në dy drejtime:
•

Përcaktimi i zhvillimit ekonomik, nënkupton se çfarë politikash dhe drejtimesh
ndjek një shtet drejt arritjes së zhvillimit dhe;

•

Niveli global i ekonomisë përcakton se në cilën shkallë apo nivel ka arritur,
që të jetë ekonomia e saj në nivelin global dhe se a mund të krahasohet me të
tjerat. (E.Wayne Nafziger, Economic Development, 2006).

Pra, definicioni i zhvillimi ekonomik ndryshon, varësisht nga shtetet dhe politikat ndërt
uese
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që përdorin për ekonomitë e tyre, e gjithashtu sesa investojnë në arritjen dhe përmbushje
ne
objektivave ekonomike, ngase shtetet janë ato që e definojnë zhvillimin ekonomik. Ter
mi tranzicion ka kuptimin e kalimit nga një sistem ekonomik në tjetrin, për shembull nga
kalimi i sistemit socialist në atë kapitalist, faza tranzitore, duke ia përshtatur politikave të
tregut të lirë, konceptet e kolapseve totale, e politikave totalitare, proces që ka ndodhur
në vendet me ekonomi të kontrolluar, kampet socialiste ne vitet ’90, ku shumë shtete
kaluan me lehtësi e disa me shumë sakrifica dhe vështirësi. (E.Wayne Nafziger, Economic
Development, 2006).

Shtetet e ndryshme kanë prioritete të ndryshme në politikat e tyre zhvillimore. Para se të
definojmë termin zhvillim ekonomik, kemi nevojë të kuptojmë se zhvillimi ekonomik, pa
zhvillim njerëzor nuk realizohet, në bazë të disa definicioneve ‘’Zhvillimi Njerëzor’’
matet nga jetëgjatësia, qasja në tre nivelet e edukimit, të adhurat mesatare; pra koncepti
zhvillim njerëzor përfshinë aspektet nga shëndeti i tyre deri te ekonomia dhe liria e tyre.
Nuk është e lehtë të japësh një definicion të qartë e të qëndrueshmëm për zhvillimin
ekonomik, por shumë studiues këtë të fundit e shohin ndryshe dhe e definojnë ndryshe.
(Northeast-Mildwest Institute, 2004).

Po zgjedhim në këtë punim dy mendime definiconesh, nga dy grupe ekspertësh të
ekonomisë dhe pastaj elaborojmë secilin në mënyrën tonë, duke pasur për bazë materialin
studimor për këtë temë mjaft voluminoze:
Prof.Meier dhe Baldwin “Zhvillimi ekonomik është proces, përmes të cilit të ardhurat
kombëtare rriten përgjatë një periudhe të gjatë” (Northeast-Mildwest Institute, 2004).
Ky definicion ka tre elemente:
a) Procesin;
b) Të ardhurat kombëtare;
c) Periudhë e gjatë.
Kjo e fundit mund të referohet në disa periudha kohore të ndryshme, varësisht nga
konteksti, kur i shtojmë faktin që shumica e bizneseve ciklin e plotë të punës e
përmbushin nga 6 deri në 13 vjet, mund të referohet edhe në këtë periudhë, mirëpo autorët
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e definicionit theksojnë një rritje të të ardhurave kombëtare më së paku 25 vjet. Pra, ky
definicion vë në pahë se zhvillimi ekonomik synon rritjen e të ardhurave dhe realizimi i
saj kërkon një periudhë të gjatë kohore. (Northeast-Mildw est Institute, 2004).

TË
ARDHURAT
KOMBËTARE

PROCESI

FAKTORI

Figura 1-Paraqitja skematike
Burimi: Meier dhe Baldwin, 2004

Prof.Bachanan dhe Ellis “Zhvillimi ekonomik nënkupton zhvillimin e potencialit real në
zonat në zhvillim, duke përdorur investime për të pasur efekt në ndryshimin, që ndikon
në rritjen e të hyrave për person”. (Northeast-Mildw est Institute, 2004).
Investimet kanë këtë definim, janë afatgjatë dhe arrinë shkallën e mbulimit të të hyrave
për kokë banori, apo shprehur në formulë:
ΔAK > ΔMPAK
AK- Të Ardhurat Kombëtare;
MP-Madhësia e Popullsisë
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E paraqitur në mënyrë figurative kjo formulë themelore do të dukej kështu:

AK

MP

Figura 2-Paraqitja skematike e formulës sipas Prof.Bachanan dhe Ellis

Nga formula lartë kuptojmë që të ardhurat kombëtare duhet të jenë më të mëdha sesa nu
mri i popullsisë së atij vendi, e kundërta sjellë varfëri dhe vendi është i pazhvilluar, dhe
baraz vendi është vend në zhvillim. Do të ishte me interes edhe mendimi i ekpertëve të
tjerë që mirren me kahjet dhe evoluimin e mendimit për ekonominë e tregut, si në vendet
e caktuara, ashtu edhe në rendin botëror ku gravitojnë shtetet me ekonomi të lirë dhe
politika ekonomike kapitaliste. (Northeast-Mildw est Institute, 2004).

Komiteti i ekspertëve të OKB-së, konceptin e zhvillimit ekonomik e definon si:
“Zhvillimi nuk përfshin vetëm përmbushjen e kërkesave bazike të njeriut, por përmirësi
min e
kushteve të jetës. Zhvillimi nuk është vetëm rritje ekonomike, por rritje plus ndryshimi
social, kulturor dhe institucional sikur në hapërim me ekonominë”. Definimi i termit
zhvillim ekonomik ngërthen në vete shumë elemente dhe karakteristika, varësisht nga
këndvështrimi dhe qëllimi, mirëpo si atribute të përbashkëta janë:
•

Përceptimi i zhvillimit ekonomik, ku shumë vende zhvillimin ekonomik e
përceptojnë në bazë të objektivave makroekonomike të vendeve përkatëse,
apo të politikave ndërtuese ekonomike, prandaj përceptimi është element, që
krijohet nga kultura, politika ekonomike dhe sociale e një vendi; (E.Wayne
Nafziger, Economic Development, 2006)
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•

Kohëzgjatja, që nënkupton se zhvillimi është proces, që kërkon kohë të gjatë
për t’u arritur, mirëpo sa mund të zgjatë dhe kur mund të arrihet është më
shumë element teorik sesa praktik, ngase disa shtete edhe pse kanë rritje
ekonomike mbi 10% në vitë. (E.Wayne Nafziger, Economic Development,
2006).

2.2

Politikat dhe strategjitë që janë trend global për rritjen e GDP (PPB)

Për të bërë një analizë të strategjive është mjaftë e lehtë teorikisht, mirëpo politikat
globale ekonomike kanë determinuar rrugën e rrijtes dhe zhvillimit ekonomik, duke
vendosur bazamentin dhe thelbin konceptual, që si zhvillimi ekonomik me dy sektorët
përcaktues, padyshim me këto dy elemente që janë bazë e një mirëqenie dhe katalizatorë
të shëndoshë ekonomik, në të njejtën kohë edhe duhet të kenë atë proporcion që është i
nevojshëm në ekonominë globale. Rritja ekonomike është më shumë element që i
referohet aspektit kuantitativ, apo ngritjen e një sektori të prodhimit ose shërbimi. Rritja
ekonomike matet nga ngritja e produktit kombëtar dhe të hyrave për kokë banori, që tek
e fundit janë elemente të jashtme ekonomike, që i referohen numrave dhe statistikave për
qëllime të përcaktimit të politikave mikroekonomike dhe makroekonomike, duke sjellur
efekt në zhvillimin ekonomik. (Matt Kane, PublicSector Economic Development, 2004).

Dallimi në mes rritjes dhe zhvillimit ekonomik është konceptual dhe përmbajtësor, si nga
fusha ekonomike, edhe nga ajo sociale. Së pari, mospërputhja qëndron në aspektin kohë,
ku rritja i referohet parametrave ekonomik, që maten gjatë një viti, ndërsa zhvillimi
ekonomik është proces afatgjatë; së dyti rritja ekonomike i referohet vetëm studimit të
fushës ekonomike, ndërsa zhvillimi ekonomik përfshinë anën ekonomike dhe fushat e
tjera përcjellëse ekonomiko-sociale. (Matt Kane, PublicSector Economic Development,
2004).
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Figura 3-Ndërlidhja e faktorërve përcaktues sipas defininiconeve të zhvillimit ekonomik.
Figura 3. Ndërlidhja e faktorërve përcaktues sipas defininiconeve të zhvillimit
ekonomik.
Dallimet në thelb janë të kuptueshme, ndërsa në përmbajtje janë më dimenzionale dhe
vertikale. Prandaj, rritja dhe zhvillimi ekonomik janë elemente të ekonomisë
bashkëkohore, por dallojnë dhe nuk kanë të njejtën pikë përshkrimi, mirëpo ndihmojnë
njëra tjetrën, ngase rritja ekonomike është koncept i zhvillimit ekonomik, sepse rritja e të
ardhurave për kokë banori është indikatorë i zhvillimit ekonomik. Pra, rritja përcakton
anën teknike ekonomike, ndërsa zhvillimi ekonomik përfshin elementet e mirëqenies,
sigurisë, ndryshimit dhe progresit ekonomik. (Matt Kane, PublicSector Economic
Development, 2004)

2.2.1. Konceptet e zhvillimit ekonomik
Makroekonomia dhe mikroekonomia

Makroekonomia është degë e ekonomisë që analizon performancën, strukturën dhe
sjelljen e ekonomisë si tërësi. Makroekonomia studion dhe tenton të kuptojë determinimin
e trendeve agregate në ekonomi me fokusim të pjesërishëm në të hyrat kombëtare,
inflacionin, investimet dhe tregëtinë ndërkombëtare. Pra, ka qasje të kundërt
nga mikroekonomia që përqëndrohej dhe analizon përcaktimin e çmimit dhe rolin e tij në
shpërndarjen e resurseve. Produkti i brendshëm bruto (PBB apo GDP), është tregues i
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vlerës së tregut të të gjitha të mirave dhe shërbimeve përfundimtare të prodhuara në një
shtet. (Hyrje në Ekonomi).

Pra:
PBB=VSHB+TP+TD- SP
Ku,
VSHB – Vlera e shtuar bruto
TP – Taksat për produktet
TD – Taksat doganore
SP – Subvencionet mbi produktet dhe importet

Në anën tjetër Mikroekonomia është degë e ekonomisë e cila studion se si individët,
konsumatorët dhe kompanitë marrin vendime për të shpërndarë resurset e kufizuara dhe
kjo paraqet në mënyrë tipike veprimin e tregut ku shiten dhe blihen produktet, pra ku
ndeshen oferta dhe kërkesa, pra analizon ndikimin e ofertës dhe kërkesës në çmimin si
dhe anasjelltas. (Hyrje në Ekonomi).
2.3

Zhvillimi ekonomik dhe sektori publik

Një vend i zhvilluar ekonomikisht, padyshim mundëson kushte më të mira të jetës, duke
përmbushur ato me bazike deri tek ato më lukzose, krijimin e një mirëqenie të
përgjithshme shoqërore, ku çdo person e gëzon një jetë normale, shëndetësi funksionale
dhe me standarde të larta të operimit të problemeve shëndetësore, arsim cilësor, e jo
sasior, ku një i diplomuar përmbushë të gjitha atributet e kërkesave të tregut, njëkohësisht
çasje në të gjitha nivelet akademike. Këto janë disa nga karakteristikat e zhvillimit
ekonomik, apo standarte globale të zhvillimit. Në vazhdim do të analizojmë parimet ose
konceptet, që janë njohje reale e termit zhvillim ekonomik, ku sot bota e zhvilluar, këto
koncepte i fuqizon çdo ditë e më shumë:
•

Industria -Të gjitha shtetet të cilat janë të zhvilluara ekonomikisht objektiv
kryesor të ekonomisë së tyre e vendosin sektorin e industrisë. Anglia nga industria
gjeneron 50% të hyrave kombëtare, ndërsa vendet e lindjes janë të përqendruara
më shumë në bujqësi, që është element i prodhimit të ekonomisë klasike, sikur
India që 30-40% të hyrave kombëtare i gjeneron nga bujqësia. Pra themi se
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industria është atribut i gjenerimit të prodhimit dhe rritjes së të hyrave kombëtare,
sepse sjellë vazhdimishtë teknonologji të reja, që rrisin kualitetin dhe zvogëlojnë
kohën e prodhimit të produkteve, duke eleminuar mënyrat klasike të prodhimit.
(Economic Development Cambridge, 2006).
•

Kapitali - Një shtet i cili nuk është i zhvilluar nuk mund të funksionon pa kompani
të fuqishme, e pas këtyre kompanive të fuqishme padyshim qëndron një kapital i
madh investues. (Economic Development, Cambridge, 2006).

•

Nataliteti i ulët i popullsisë - Vendet e zhvilluara, si SHBA-të, dhe shtetet e tjera
të BE-së kanë shkallë të ulët të natalitetit. Ofrimi i shërbimeve të larta dhe
kualitative shëndetësore, arsim cilësor, mundësi të punësimit me paga të larta,
kanë krijuar mundësinë e zvogëlimit të natalitetit. (Economic Development,
Cambridge, 2006).

•

Arsimi - Padyshim elementi thelbësor i zhvillimit ekonomik është zhvillimi
njerëzor. Një qytetar i edukuar mirë kontribon në rritjen e të hyrave dhe
produktivitetit, që sjellë investime të larta në vend. Vendet e pazhvilluara shkallën
e edukimit e kanë deri në 61%, vendet në zhvillim e sipër deri në 90%, dhe vendet
e zhvilluar shkalla e edukimit është maksimale, 100% . (Economic
Development(Cambridge), 2006).

•

Shëndetësia - Duhet të krijojë kushte dhe kualitet të lartë, që të përgjigjet për çdo
llojë sfide shëndetësore, pra sistemi shëndetësor duhet të krijojë kushte sa më të
mira

për

pacientët,

gjatë

procesit

të

shërimit.

(Economic

Development(Cambridge), 2006).
•

Rritja Ekonomike -Padyshim rritja e të ardhurave për kokë banori është element
thelbësor i përmbushjes së atributeve të lartëpërmendura, dhe si e tillë krijonë
mundësi të përmbushjes sa më të lehtë të objektivave makroekonomike të një
shteti.
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Në bazë të Bankë Botërore, shtetet në propocion me rritjen ekonomike ndahen në këto
kategori:
I. Rritje ekonomike e ulët, deri në 1,000$ për kokë banori;
II. Rritje ekonomike e mesme e ulët, 1,000$-3,000$ për kokë banori;
III. Rritje ekonomike e mesme e lartë, 3,000$-9,000$ për kokë banori;

IV. Rritje ekonomike e lartë, mbi 9,000$ për kokë banori.

Parimisht, konceptet e lartëpërmendura janë bazë për zhvillim ekonomik, mirëpo nuk
nënkupton që janë të përfshira të gjitha elementet tjera të zhvillimit ekonomik, ngase
dimensioni i zhvillimit ekonomik është i gjërë dhe kërkon një përmbledhje shumë më të
madhe, prandaj këto koncepte janë parime bazë. (Economic Development Cambridge,
2006).

•

Konkluzione

Termi “Zhvillim”, nënkupton procesin e kalimit nga shkalla më e ulët në shkallën më
të lartë si proces, dhe duke ia bashkangjitur fjalën ekonomi, që përfshin fusha të
ndryshme jetësore, si: bujqësia, arsimi, teknologjia, industria, shoqëria, e tjera,
konkludojmë që termi “Zhvillim ekonomik”, nënkupton arritjen e një shkalle të lartë
në të gjitha fushat e jetës së njeriut, e jo vetëm të sektorit ekonomik.

Definicioni i zhvillimit ekonomik ndryshon, varësisht nga këndi i vlerësimit, prandaj
në përgjithësi, zhvillimi ekonomik është një proces afatgjatë dhe që përfshinë fusha
të lehtësimit të jetës së njerëzve në përgjithësi, duke siguruar mirëqenie dhe kualitet
jetësor. Dallimi në mes rritjes dhe zhvillimit ekonomik është konceptual dhe
përmbajtësor, si nga fusha ekonomike, edhe nga ajo sociale. Rritja ekonomike është
pjesë e zhvillimit ekonomik, dhe anasjelltas, mirëpo në definicion ndryshojnë në dy
aspekte, e para në kohëzgjatje dhe e dyta në fushëveprimtari.
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Konceptet bazë të zhvillimit ekonomik, padyshim janë elemente të rëndësishme në
përmbushje të objektivave dhe synimeve ekonomike të një shteti, ato dallojnë
varësisht nga politikat ekonomike të shteteve, mirëpo në parim janë të njejta, këto
koncepte si bazë kanë arritjen dhe përmbushjen e objektivave ekonomike të shtetit.
➢ Rasti i Studimit: KOSOVA
Pas viteve ’90 Kosova kaloi një dekadë shkatërrimi total ekonomik dhe pronësor pasi që
ishte e okupuar nga regjimi serb. Kaloi nëpër luftë ashtu siq kishin kaluar Kroacia dhe
Bosnja. Pas instalimit të një lloj protektorati, çdo iniciativë ekonomike vinte me urdhëresa
administrative. Kosova, deri në vitin 2008 nuk ishte shtet, nuk ishte Kushtetutë, dhe nuk
kishte as ligje. (Qëndrueshmëria ekonomike e Kosovës,2005).

Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore u bë me shumë afera korruptive dhe nuk kishte
strategji se si duhet të vihet në funksion aksi ekonomik. Pa asnjë stategji zhvillimore dhe
në aspektin e shikimit drejt së ardhmës e paperspektivë, kryesisht e varur nga të hyrat që
vinin nga diaspora dhe organizatave të jashtme si: UNMIK, KFOR etj. (Qëndrueshmëria
ekonomike e kosovës, 2005).

Kosova kishte një buxhet simbolik nga qeveria që nuk mund të investonte asgjë prodhuese
dhe nuk mund të përkrahte asnjë iniciativë private. E gjitha ajo që u krijua me iniciativa
private ishte me kredimarrje të cilat nuk ofronin kushte aspak të volitshme dhe duke vënë
riskun e shumë dështimeve, megjithatë shumë veprimtari shërbimi dhe tregëtimi filluan
të japin rezultatet e para. (Qëndrueshmëria ekonomike e kosovës,2005).
Për t’u bërë një shtet i suksesshëm, Kosova duhet të ndërtojë kapacitetin e institucioneve
të saj qeverisëse, të përmirësojë nivelin arsimor dhe kualifikimin e qytetarëve të vet si
dhe të përforcojë ekonominë e saj. USAID i cili gëzon qasje jashtëzakonisht të mirë
brenda vendit, ka qëllim që të vazhdojë punën me institucionet e Kosovës dhe me
donatorët tjerë në drejtim të këtij synimi. Kjo strategji propozon një qëllim
gjithëpërfshirës që "Kosova të bëhet shtet gjithnjë e më i begatshëm, i cili në mënyrë
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progresive të integrohet në komunitetin Euro-Atlantik, me qeverisje më efektive,
llogaridhënëse dhe më të qëndrueshme.
(Qëndrueshmëria ekonomike e kosovës, 2005).

Kjo është në pajtim me Strategjinë e integruar shtetërore për Kosovën (Viti Fiskal 20142016) e cilai u miratua nga Qeveria e SHBA-së, dhe synon angazhim të vazhdueshëm dhe
asistencë zhvillimore për Kosovën, për t'u siguruar "...se ky cep i Ballkanit, i trazuar për
kohë të gjatë nga tensionet dhe dhuna ndëretnike, do t'i bashkohet Evropës në tërësi, në
liri dhe paqe". (Qëndrueshmëria ekonomike e Kosovës,2005).

Objektivi Zhvillimor (OZh)
OZh1:, Do të fokusohet në ngritjen e aftësive zbatuese të sektorit gjyqësor, të sektorit
ekzekutiv, administratës lokale, dhe të sektorit legjislativ, dhe njëkohësisht do të adresojë
çështjet e integrimit dhe të "zërit" të ngritur të shoqërisë civile. (Strategjia për
bashkëpunim për zhvillimin e vendit, 2014-2018).

OZh2: Ky OZh2 do të adresojë zbutjen e këtyre rrethanave duke promovuar mjedisin më
të favorshëm afarist, duke nxitur një ekonomi më të diversifikuar të udhëhequr nga rritja
e sektorit privat dhe të shtohen investimet dhe të rritet punësimi në sektorin privat.
(Strategjia për bashkëpunim për zhvillimin e vendit, 2014-2018).

OZh3: Ky OZh do të të fokusohet në përforcimin e arsimit parauniversitar, të ofrojë
trajnime të pjesëmarrësve, dhe nëse plotësohen parakushtet e caktuara, do të punojë me
Universitetin e Prishtinës me qëllim të përmirësimit të mënyrës menaxhimit dhe
pedagogjisë. (Strategjia për bashkëpunim për zhvillimin e vendit, 2014-2018).
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ZHVILLIMI EKONOMIK I
KOSOVËS

OZh1
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ekonomike dhe mjedisit
afarist)

RN3.1
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RN1.2

RN2.2

RN3.2

(Përforcimi i efektivitetit dhe
llogaridhënies së kuvendeve
dh administratave

(Ngritja e konkurrencës dhe
lidhjeve tregtare të sektorit
privat

(Përmirësimi i

RN1.3
(Përmirësimi I
integrimit të pakicave
etnike)

bazës së aftësive
profesionale)

RN2.3
(Përmirësimi i
menaxhimit të resurseve
natyrore)

RN1.4
( Përforcimi i
shoqërisë civile për të
bashkëpunuar
me qeverinë)

Figura 4-Paraqitja skematike e strategjisë zhvillimore për Kosovë (USAID 2013-2017)

Fundi i "pavarësisë së mbikëqyrur" në vitin 2012 dhe mbyllja e Zyrës Ndërkombëtare
Civile (ICO) paraqiti sukses. Kosova ka një kornizë mjaft mirë të zhvilluar të ligjeve dhe
politikave, edhe pse zbatimi i tyre shpesh herë ngecë. Deri tani 114 shtete kanë njohur
shtetësinë e Kosovës dhe si pasojë e kësaj mungese të njohjes zyrtare nga shtetet tjera,
kjo e ka penguar Kosovën në anëtarësimin e Kombeve të Bashkuara dhe në organizatat
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tjera botërore. Nga kjo mungesë që ka pasur është detyruar Bashkimi Evropian të miratojë
një politikë "neutrale ndaj statusit" në lidhje me Kosovën, gjë që pengon mundësitë e saj
në promovimin e plotë të zhvillimit të vendit. (Qëndrueshmëria ekonomike e
Kosovës,2005).

Ekonomia ka vazhduar me normën e rritjes prej 3-5% për afro një dekadë gjer në vitin
2011. Agjencia Kosovare e Statistikave (AKS) përllogaritë se gjatë këtij trevjeçari (20132015) ekonomia do të rritet në mesatare për 4,7%, që është norma më e lartë mesatare në
mesin e ekonomive të Evropës Juglindore. Megjithatë kjo rritje nuk mund të ketë ndikim
pozitiv dhe të ulë shkallën e varfërisë dhe papunësisë. Kosova mbetet ekonomia më e
varfër në rajon dhe përballet me nivele të larta të varfërisë, papunësi masive (që në
mesatare llogaritet të jetë 37,5%, për dallim për shembull nga Shqipëria me 14%), shkalla
e lartë nga importet dhe me sektor shumë të vogël të eksportit, si dhe mungesë të energjisë.
(AKS, 2013-2015).

Megjithatë në vitin 2012 shpenzimet e Qeverisë së Kosovës tejkaluan të hyrat, gjë që
rezultojë në deficit prej mbi 2%, dhe Ministria e Financave (MF) llogaritë se shpenzimet
do të vazhdojnë të kalojnë të hyrat gjatë tri viteve të ardhshme. Investimi privat ka mbetur
në 20-22% të BPV-së për pesë vitet e fundit, përderisa investimet publike janë rritur nga
5% në 12% të BPV-së. (Strategjia Për Bashkëpunim Për Zhvillimin E Vendit 2014-2018).

Si rezultat i shfrytëzimit të Euros që ka pasur lëkundje të kufizuara monetare, inflacioni
mbetet i ulët, dhe kjo i ka kontribuar politikave relativisht të shëndosha fiskale. Kriza e
fundit globale financiare ka pasur ndikim të kufizuar në ekonominë e Kosovës si rezultat
i nivelit të ulët të integrimit të ekonomisë lokale me tregjet ndërkombëtare.
(Qëndrueshmëria ekonomike e Kosovës, 2005).

Papunësia në Kosovë ka normë mesatare prej 45% ku prej tyre rreth 70% janë të rinj që
është recetë për trazira. Rreth 60% e popullsisë jeton në viset rurale dhe është kryesisht e
varfër. Banka Botërore llogaritë se 34% e popullsisë së Kosovës jeton nën kufirin e
varfërisë (45€ apo 60€ në muaj). Tani, mbi 98% e bizneseve janë biznese familjare,
ndërmarrje mikro, të vogla apo të mesme (NMVM). Aktiviteti ekonomik është
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koncentruar kryesisht në sektorin e shërbimeve i cili është zgjeruar si rezultat i nivelit të
lartë të remitancave dhe nga prezenca e madhe ndërkombëtare në Kosovë. Një raport i
fundit i UNDP-së ka vënë në pah se tregu i Kosovës është i çekuilibruar. (Banka Botërore,
Treguesit e Zhvillimit Botëror 2012 dhe UNDP, raport i zhvillimit njerëzor në Kosovë
2012).
Gjatë pesë viteve të ardhshme është sfidë përfshirja e suksesshme e donatorëve tjerë dhe
subjekteve kosovare që kanë të bëjnë me energji, në hartimin e Strategjisë
gjithëpërfshirëse energjetike dhe përforcimin e institucioneve kryesore, siç janë Zyra
Rregullative e Energjisë (ZRRE), Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
(KPMM), dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH). Si pasojë e
mungesës së politikave, koordinimit, konsistencës dhe transparences, mineralet nuk po
shfrytëzohen për prodhimin e energjisë (Qëndrueshmëria ekonomike e Kosovës, 2005).

Duke marrë parasysh këtë mjedis të pasigurt të punës, raporti tregon shembullin se si një
impiant lokal i çelikut importon zink nga vendet tjera edhe pse zinku gjendet në Kosovë,
së bashku me gjitha pajisjet e nevojshme për elektrolizë. Sektori privat i Kosovës është i
vetëdijshëm për potencialin që ka shteti në këto fusha dhe ky sektor dëshiron të bëhet
pjesë e tij. (Qëndrueshmëria ekonomike e Kosovës, 2005).

Shqipëria
Sektori privat

Sektori publik

Kosova
Sektori Privat

Sektori Publik

18%
31%

82%

69%

Figura 5-Pjesëmarrja e sektorit privat dhe shoqëror në Shqipëri dhe Kosovë (sipas
INSTAT dhe Entit të Statisitikave dhe Riinvest)
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2.4

Varfëria

Varfëria në natyrën e vet është një koncept dinamik, ku disa njerëz dalin nga varfëria dhe
disa të tjerë bien në varfëri. Momenti kur njerëzit kanë mungesa të mjeteve të cilat
përmbushin dhe kënaqin nevojat e tyre atëherë kemi të bëjme me varfërinë. Varfëria është
një cikël i cili përsëritet vazhdimisht dhe ka shumë ndikim negativ në ekonominë e një
vendi dhe në jetën e qytetarëve të vendit.
Definicioni i varfërisë nuk është i qëndrueshëm, ai sa vjen e zgjerohet për shkak të shtimit
të kërkesave të jetës dhe pamjaftueshmërisë së mjeteve materiale për jetesë.
Është vështirë të japësh një përkufizim përfundimtar për varfërinë, sepse ajo ndryshon
nëpër etapa të ndryshme dhe nga një vend në tjetrin. Varfëria është identifikuar si një
pabarazi në shpërndarjen e të mirave materiale midis shtresave të ndryshme të popullsisë,
“të ardhurat” janë aktualisht indikatori më i rëndësishëm i pabarazisë dhe varfërisë.
Varfëria ka dy nivele të varfërisë:
•

Varfëri absolute, me 1.72 € në ditë për një person;

•

Varfëri relative (e skajshme), me 1.20 € në ditë.

Varfëria absolute apo skamja i referohet mungesës së nevojave themelore të njeriut, të
cilat zakonisht përfshijnë ushqimin, ujin, higjienën, veshjen, strehimin, kujdesin
shëndetësor dhe arsimimin.
Varfëria relative tregon që një person ose një grup personash janë të varfër me të tjerët
ose me nivelin e konsumit në një shoqëri të caktuar.Varfëria relative përkufizohet si
pabarazi ekonomike në vende apo shoqëri në të cilën jetojnë njerëzit. (Puna sociale me
familje -Varfëria, grupet e cenuara, minoritetet e tjera).

Matja e varfërise mund të bëhet në nivel ndërkombëtar dhe në nivel vendi
• Nivel vendi- Duke përdorur të dhënat e hulumtimeve për shpenzimet e familjeve: bëhet
identifikim i një shporte ushqimore e cila mezi i përmbush këto kërkesa ushqyese dhe
shuma e shpenzimeve e cila i përmbush këto kërkesa ushqimore definon varfërinë
ekstreme.
• Nivel ndërkombëtar- Numri i njerëzve që jetojnë pa burime të mjaftueshme për të i
përmbushur nevojat themelore, është llogaritur si numri i përgjithshëm i familjeve që
jetojnë nën nivelin minimal të ardhurave reale në kushtet e PPP-së. (Puna sociale me
familje -Varfëria, grupet e cenuara, minoritetet e tjera).
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2.5

Rëndësia e zhvillimit të sektorit privat për zbutjen e varfërisë

Rritja ekonomike është e lidhur dhe varet nga dy faktorët që marrin pjesë dhe ndikojnë
në reduktimin e varfërisë të një vendi. Ato janë sektori publik e sidomos lënia vend më
së shumti sektorit privat, ku strategjia e tregut të lirë më së shumti i përshtatet dhe zhvillon
trendin e vet kuptimor dhe si menaxhohet ky faktor mjaft i rëndësishëm pa të cilin nuk
mund të ketë prosperitet dhe rrritje ekonomike. (Rodrik, Dani, 2000).

Sektori privat është ai që më së shumti ndikon në uljen e varfërisë dhe kështu,
automatikisht edhe në e rritjen e PBB-së së një e vendi. Sa më shumë ky sektor ka kushte
dhe i jepet mundësia të përfshinë sa më shumë lëmi qoftë prodhuese e qoftë shërbyese,
aq më tepër ndikon që të mbledh fuqi punëtore dhe efikasitet pune, duke dhënë
kontributetë cilat pastaj me një menaxhim të mire e krahas politikave ekonomike krijojnë
ekuilibrin dhe qëndrueshmërinë e gjatë ekonomike. Sektori privat si bartës i një peshe të
tillë në mjedis të mirë e kultivues, krijon atë bazën e patjetërsueshme e cila nuk mund të
privohet dhe të sjell tronditje ekonomike të përnjëhershme në një vend. (Rodrik, Dani,
2000).

Ka një marrëveshje të gjerë se rritja ekonomike është një mjet i fuqishëm për të luftuar
varfërinë. Krijimi i vendeve të punës dhe të ardhurave është një kusht i nevojshëm për
reduktimin e varfërisë dhe papunësisë së një vendi. Përveç kësaj, aktivitetet fitimprurëse
industriale dhe tregtare të kontribuojnë në rritjen e të ardhurave nga taksat dhe në këtë
mënyrë të forcojnë bazën ekonomike për shpenzimet publike në shëndetësi, arsim dhe
infrastrukturë. Mungesa e rritjes ekonomike është pothuajse e sigurtë që të rezultojë në
deficitet e mëdha buxhetore publike, një reduktim në bazë për investime në shëndetësi
dhe arsim dhe rritjen e varësisë nga ndihmës për zhvillim. Në të vërtetë, asnjë vend apo
rajon në botë nuk e ka reduktuar me sukses varfërinë në një mjedis jo-rritës. (I-PRSP,
2011).

Shkalla e reduktimit të varfërisë varet nga lloji, modeli i rritjes dhe mënyrës së
shpërndarjes së përfitimeve. Zhvillimi i qëndrueshëm dhe ulja e varfërisë, pra nënkupton
zhvillimin e sektorëve produktiv në mënyrë që të krijojnë vende pune dhe të gjenerojnë
të ardhura. Në pothuajse të gjitha vendet në zhvillim duke përfshirë Kinën, ndërmarrjet
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private janë burimi kryesor i vendeve të reja të punës. Përpjekjet nga qeveritë dhe
ndërmarrjet shtetërore për të krijuar punë shpesh here kanë pasur rezultate negative dhe
kanë qenë të paqëndrueshme. (I-PRSP, 2011).
Një sektor dinamik privat është një parakusht thelbësor për të shkaktuar rritjen e
produktivitetit, transferimin dhe industrial të teknologjive, ruajtjen e konkurrencës, duke
kontribouar në zhvillimin e ndërmarrësisë dhe, në fund, zbutjen e varfërisë. Jo të gjitha
ndërmarrjet private, mund të gjenerojnë vende pune, investime, dhe zhvillim të kapitalit
njerëzor, në mënyrë që të kontribuojnë në uljen apo zbutjen e varfërisë. (Heston, et.al.
2006).
Kjo ndodh kryesisht për shkak të pengesave që paraqiten gjatë zhvillimit të sektorit privat
siç janë: investim i pafavorshëm dhe mungesa e kuadrit rregullator, politikave dhe
institucioneve të afta për të parandaluar përqendrimin e lartë dhe abuzimin e pushtetit të
tregut (monopoleve, oligopolet, 'dështim i tregut'). Strategjitë e reduktimit të varfërisë në
vendet me të ardhura duhet të marrë sektorin privat në konsideratë. Përveç kësaj, ulja e
varfërisë është plotësisht e varur në: zhvillimin e sektorit privat që rezulton në fitime të
tatueshme; ekzistencën e funksionimit (Sistemi i taksave) dhe përdorimin e duhur të të
ardhurave nga ana e qeverisë. (Heston, et.al. 2006).

Pjesëmarrja private në infrastrukture (të telekomunikacionit, energjisë, transportit, ujit
ose sanitare), dhe në ofrimin e shërbimeve private, arrihet duke zgjeruar shtrirjen e
tregjeve.
Për të garantuar qasje të plotë të konsumatorëve të varfër në shërbimet bazë të ofruara
nga agjentët e sektorit privat, Banka Botërore ka vënë përpara prodhimit me bazë Aid'modeli (OBA), duke deklaruar se të gjithë përdoruesit e shërbimeve duhet të paguajnë
tarifat e plota të përdoruesit, ndërsa qeveria do të ofrohoj subvencionet për konsumatorët
e varfër. Financimi publik, pra, nuk do të lidhet me ofrimin e shërbimeve (p.sh. inputet e
financimit), por për ofrimin e shërbimeve,duke ndihmuar për të rritur fuqinë blerëse të
konsumatorëve më të varfër. (I-PRSP, 2011).

Megjithatë, disa shqetësime janë shprehur në lidhje me Oba-sistemet. Këto përfshijnë:
vështirësitë dhe identifikimin e njerëzve të privilegjuar në mënyrë që të synojë
subvencione; stimujt për ofruesit e subvencioneve private në xhep; mungesa e
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mekanizmave rregullatore për mbikëqyrjen dhe duke zbatuar Oba-kontratat dhe për të
siguruar që shërbimet të ofrohen në mënyra të pranueshme, mungesa e mekanizmave
gjyqësorë që lejojnë përdoruesit e varfër për të kërkuar resurs kur një kontraktor dështon
për të ofruar shërbime në mënyrën e përcaktuar. (I-PRSP, 2011).

Hulumtimet mbi Strategjinë e Reduktimit të Varfërisë (PRSP) - të sigurojë një
mekanizëm për t’u fokusuar në politikat dhe burimet për zhvillimet në reduktimin e
varfërisë. Politikat pro të varfër mund të mbulojë: qasje me bazë të gjerë të burimeve;
prioritet për bazë arsim dhe shëndetësi; punës intensive të prodhimit, masat tregtare të
lidhura dhe promovimin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM), masat pro-varfër
rishpërndarjes; dhe përmirësimin e barazisë gjinore. (I-PRSP, 2011 ).
2.6

Shqyrtimi i rolit të sektorit privat në PRSP

Duke pasur parasysh rolin pozitiv të sektorit privat dhe NVM-ve në mënyrë të veçantë,
në rritjen ekonomike dhe uljen e varfërisë, PSD duhet të gjejë rrugën e saj në PRSP. Ky
seksion do të shkojë më tej në pyetjet se nëse PSD u integrua në PRSP-të ekzistuese, dhe
çfarë lloje të politikave janë miratuar (psh është një qasje rast pas rasti, me politika të
ndryshme në mes të vendeve të ndryshme). (USAID, 2003 dhe 2004).

Dy studime të cilat janë kryer nga USAID-i, në vitin 2003 dhe 2004, kanë shqyrtuar rolin
e sektorit privat në formulimin dhe zbatimin e strategjive të artikuluara në PRSP-të e
miratuara nga Banka Botërore dhe FMN. (USAID, 2003 dhe 2004).

1. Studimi më parë ka shqyrtuar 27 PRSP e para të miratuara nga Bordet e
IBRD dhe FMN-së;
2. Studimi i dytë shqyrtoi 21 PRSP të miratuara për vendet në Afrikën subSahariane, të paraqitura gjatë implementimit të strategjisë për uljen e
varfërisë.

Konkluzionet kryesore, të cilat ishin shumë të ngjashme për të dy studimet, janë si më
poshtë:
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Disa raporte e kanë karakterizuar zhvillimin ekonomik sa është e nevojshme, por jo e
mjaftueshme. Praktikishttë gjitha PRSP-të identifikuan një kornizë të shëndoshë
makroekonomike si kritike për strategjinë e reduktimit të varfërisë. (USAID, 2003 dhe
2004).

Një e treta e 27 PRSP-ve të shqyrtuara në vitin 2003, dhe një e katërta e 21 PRSP-ve
afrikane, vendosën pak besim në forcat e tregut si një mjet për reduktimin e
varfërisë.Vendet ku forcat e tregut nuk janë konsideruar të jenë të qëndrueshme, qeveria
ka luajtur një rol udhëheqës, duke drejtuar aktivitetet e sektorit privat në drejtimet më të
dobishme shoqërore. (USAID, 2003 dhe 2004).

Në raste të tilla, PRSP-të treguan se subvencionet, krediti drejtuar, dhe trajtimi
preferencial për disa ndërmarrje ose sektorë do të aplikohet. Etiopia është një rast i tillë.
Ajo synon të promovojë sektorin privat duke drejtuar zhvillimin e saj përmes programeve
të ndryshme qeveritare që subvencionojnë ose të çojë sektorin privat në drejtim të
dëshiruar, pa shprehur asnjë angazhim në përdorimin e forcave të tregut ose të
veprimtarisë, që është përtej mundësive të qeverisë. (USAID, 2003 dhe 2004).

Pothuajse të gjitha vendet deklaruan që për synim kishin përmirësimin e kuadrit ligjor,
rregullatorin dhe sistemin gjyqësor. Zakonisht, kjo përfshinte hapa për të zvogëluar
korrupsionin, veprimet për të forcuar pavarësinë e gjyqësorit, si dhe promovimin e
sundimit të ligjit. Në mënyrë tipike, ekzistonte një mungesë e veçant në lidhje me mjetet
me të cilat këto synime ambicioze ishin për t’u arritur. Organizatat e shoqërisë civile,
sidoqoftë, janë të shqetësuara për mungesën e pronësisë së vendit të PRSP-së dhe
ndikimin e fortë të Bankës Botërore dhe FMN-së në hartimin e politikave, duke
promovuar të njëjtin lloj të politikave makro-ekonomike si më parë. (USAID, 2003 dhe
2004).

Shumë pak PRSP përmbushën standardet modeste në ato që u theksuan më lartë. Në një
studim i kryer nga "Save the Children Fund UK" në 17 PRSP, vihet re se vetëm një e
katërta e këtyre PRSP-ve përmbante një deklaratë për të siguruar se rritja është shpërndarë
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në mënyrë të barabartë, duke sugjeruar besimin në fuqinë e rritjes vetëm për të ulur
varfërinë. (USAID, 2003-2004).

Disa qasje të ndërhyrjes mund të parashikohen në këtë drejtim, të tilla si:
•Përmirësimi i qasjes në cilësinë e zhvillimit të biznesit komercial, mbështetja duhet të
fokusohet në krijimin e tregjeve për shërbime financiare dhe jo-financiare, përmirësimin
e aksesit në shërbimet e kreditit dhe mikro-financiare është e një rëndësie të veçantë.
• Promovimi i bashkëpunimit horizontal dhe vertikal në mesin e ndërmarrjeve, sidomos
nëpërmjet zinxhirëve thërrmuese dhe furnizimit, shërbimet këshilluese duhet të
fokusohen në vendosjen e lidhjeve furnizuese midis SME-ve, promovimin dhe asimilimin
e NVM-ve në lokale dhe rajonale ciklet ekonomike si pjesë e zhvillimit ekonomik lokal
dhe rajonal.
• Nxitja e eksporteve për sektorin e NVM-ve: duke bërë kontaktet me importuesit e huaj,
sigurimin e informacionit mbi standardet e cilësisë dhe tendencat e tregut, dhe rregullimin
pjesëmarrjs në panaire.
• Promovimi i dialogut sektorial, politikat ndërmjet NVM-ve-përfaqësues (psh dhomat,
shoqatat) dhe në sektorin shtetëror (p.sh. ministritë) duke forcuar aftësinë për dialog dhe
negociata në të dy anët.
•Ofrimin e shërbimeve të informacionit të biznesit që vlerësojnë, të verifikojnë dhe të
aplikojnë informatat për një problem të caktuar të biznesit, duke sjellë së bashku
informacion nga burime të ndryshme dhe transformuar atë në zgjidhje, duke përfshirë
TIK dhe mbështetjen e biznesit.
• Zhvillimi rural dhe gratë sipërmarrëse nëpërmjet: qeverive mbështetësedhe aktorë të
tjerë në përmirësimin e mjedisit rregullator për iniciativa të tilla, promovimin e
shërbimeve të përballueshme dhe efektive të zhvillimit të biznesit, duke forcuar
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kapacitetet e dy ofruesve publikë dhe privatë për të zhvilluar aftësitë sipërmarrëse,
menaxheriale dhe teknike.
• Asistimi në ngritjen e kapaciteteve të biznesit, shoqatave sektoriale dhe profesionale,
sindikatat e punës / tregtare, shoqatat dhe vetë-punësimit. (USAID, 2003-2004).

Në fokus: KOSOVA
Roli i zhvillimit të sektorit privat në ringjalljen e ekonomisë Kosovare

Kosova është një prej vendeve në tranzicion ku kalimi në ekonominë e tregut është
i lidhur ngushtë me zhvillimin e sektorit privat. Zhvillimi i sektorit të NVM-ve në Kosovë
ka bërë një progres të pa diskutueshëm. Ambienti që e rrethon dhe vepron jo gjithëherë
ka qenë i favorshëm për këtë sektor, gjashtë vite pas lufte mund të themi se sektori i
NVM-ve ka një prirje kah stabilizimi dhe veprimi normal. (Riinvest, 2006).

Rëndësia strategjike e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për zhvillimin e ekonomisë së
Kosovës mund të përmblidhet në këto pika:
1. Në Kosovë në vitin 1991 kishte një numër të vogël të ndërmarrjeve private kurse ne
vitin 2005 kanë qenë rreth 48 mijë biznese të regjistruara prej tyre 97% janë ndërmarrje
të vogla dhe mikro ndërmarrje. Sa i përket procedurave të regjistrimit janë ndër më të
lehtat, me kosto te ulëta dhe më të shpejtat në Rajonin e Ballkanit. (Riinvest, 2006).

2. Pothuajse 98,52 % e ndërmarrjeve punësojnë më pak se 10 vetë. Për këtë arsye mund të
thuhet se struktura e ndërmarrjeve në Kosovë karakterizohet me mikro ndërmarrjet.
(Riinvest, 2006).
3. Aktualisht

sektori i

NVM-ve përbënë

platformën

më

absorbuese

të fuqisë

punëtore NVM-të përbëjnë rreth 65% të vendeve të punës. (Riinvest, 2006).

4. Kontributi i këtij sektori (NVM-ve) në krijimin e BPV është përcaktues ku rreth 80%
të BPV-së e përbëjnë NVM-të. (Riinvest, 2006).
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Për kundër rëndësisë së NVM-ve fatkeqësisht kapacitetet e këtyre ndërmarrjeve janë jo
të kënaqshme si pasojë e:
▪

Bazës së ulët të kapitalit;

▪

Kushteve tejet të vështira të kredive;

▪

Konkurrencës jo lojale;

▪

Politikës, ende jostimuluese fiskale dhe doganore;

▪

Mungesës së hapësirave të punës dhe infrastrukturës përcjellëse;

▪

Mungesës së legjislacionit dhe mekanzameve implementues;

▪

Mungesës së energjisë elektrike. (Riinvest, 2006).

Bizneset në fazën fillestare dhe bizneset me përvojë nuk kanë dëshirë dhe shumë herë
edhe mundësi të blejnë shërbim të këshillimit për biznese, përveç në rastet ku ato jepen
falas apo nëse subvencionohen në shkallë të lartë. Ofruesit e shërbimeve këshillimore të
biznesit shumë vështirë e arrijnë qëndrueshmërinë financiare përmes mbështetjes në tarifa
komerciale apo pagesat e formës tjetër. Prandaj, shumë agjenci apo qendra regjionale për
ndërmarrje u detyruan të ndalin aktivitetin e tyre menjëherë pas tërheqjes së përkrahjes
së donatorëve. Ekzistojnë dëshmi të padiskutueshme që shërbimet këshillimore për
biznese aktualisht janë një e mirë publike dhe se kanë nevojë për përkrahje qoftë nga
qeveritë apo nga donatorët. (OECD dhe EBRD, 2003).

Vendet e tjera në tranzicion janë duke i përkrahur vazhdimishtë QKB-të me financime
publike për të ruajtur qëndrueshmërinë financiare dhe për të siguruar përqendrimin e tyre
në bizneset e reja dhe të bizneseve në fazën fillestare të tyre. Bullgaria jep subvencione
të mëdha për të mbuluar shpenzimet bazë dhe ato operative të QKB-ve dhe të gjitha
shërbimet janë me pagesë. Serbia po avancon shërbimet këshillimore për bizneset private
përmes vauçerëve dhe subvencioneve. Këtu në Kosovë, Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë po ashtu ofron skemën e vauçerëve që parashihet për konsultime dhe aftësime
për ndërmarrësit e mundshëm dhe ndërmarrjet ekzistuese. (OECD dhe EBRD, 2003).

Më poshtë kemi disa indikatorë për disa vende ku në fokus kemi GDP-në e këtyre
vendeve:
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Tabela 1-Ndikimi i GDP-së (Trading Economics)
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Figura 6-Të dhënat e GDP-së për vendet e Ballkanit Perëndimor (Trading Economics,
2016)
Shtetet e Ballkanit Perëndimor iu nënshtruan procesit të tranzicionit, dhe qëllimi i tyre
ishte transformimi i plotë i ekonomive dhe hapja e tyre ndaj tregut të lirë. Kurse tani
shtetet e Ballkanit Perëndimor me një ritëm të ngadalshëm po dalin nga recensioni dhe
po shkojnë drejt zhvillimit më të shpejtë krahasuar me shtetet e Evropës Perëndimore.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Gjatë punimit dhe marrjen për bazë të materialit hulumtues, duke pasur parasysh që tema
është e gjërë dhe përfshinë edhe zhvillimin ekonomik, poashtu edhe ndikimin e sektorit
privat në zbutjen e varfërisë ka pasur mjaft material që ishin secili në mënyrën e vet të
organizuara jo shumë direkt në ndërlidhjen e këtyre dy temave. Prandaj, ishte sfiduese
kërkesa për të bashkëlidhur këto dy përfaqësime duke u përballur me vështirësi të gjetjes
së statisitkave të freskëta dhe që ishte edhe synim në të gjithë temën.

Nga literatura që është cekur edhe tek referncat, është studiuar dhe pastaj përpiluar një
bazë e mirë për të elaboruar dy stade ndërlidhëse si zhvillimi ekonomik dhe roli i sektorit
privat në zbutjen e varfërisë. Kryesisht, ishin me interes ato të dhëna nga vendet me
ekonomi të zhvilluar dhe me trende të qëndrueshme.

Roli i politikave që një vend i ka në planin strategjik zhvillimor, duke rritur mundësinë e
përfshirjes sa më të gjërë të sektorit privat, është treguesi më i mire për të arritur shkallë
zhvillimore. Mundësitë për përkrahje, kontributi në një mjedis të përshtatshëm; forcimi i
mikrondërmarrjeve (të vogla dhe të mesme), është indikator për një vend se promovon
përfshirjen e sektorit privat i cili ka rolin vendimtar në zbutjen e varfërisë.

Ka një marrëveshje të gjerë se rritja ekonomike është një mjet i fuqishëm për ta sfiduar
ngadalësimin dhe stagnimin ekonomik i cili sjell si pasojë vështirësi dhe papunësi; krejt
kjo pastaj edhe në rritjen e varfërisë dhe uljen e mirëqenies së një vendi. Asnjë vend apo
rajon në botë nuk e ka reduktuar me sukses varfërinë me një shkop magjik, prandaj është
më shumë e komplikuar ndërveprimet e politikave ekonomike dhe uljes së shkallës së
varfërisë.

Nuk mund të ketë ulje të varfërisë pa bashkëpunim të ngushtë në mes të sektorëve dhe
akterëve ekonomikë dhe atyre politikë të një vendi. Se sa do të mund të ndikojë sektori
privat në uljën e varfërisë, do të varët nga politikat zhvillimore ekonomike të një vendi.

Ky punim sjellë ne dukje disa nga elementet kyçe që përshkruajnë gjendjet dhe mundësitë
e vendeve të ndryshme me fokus në sekorin privat dhe në kontributin e tij për zbutjen e
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varfërisë. Rasti i studimit është Kosova, që konsiderohet të jetë një vend me shkallë të
lartë të varfërisë.
Këtu janë një mori shtetesh që për shembjen e diktaturave u rrënua gjithçka, kurse në disa
tjera ishte edhe më keq duke kaluar periudha lufte e shkatërrime në masë; si në ekonomi,
infrastrukturë e deri te jeta e njerëzeve siç ishte Kroacia, Bosnja dhe së fundmi edhe
Kosova.
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4

METODOLOGJIA

Në këtë kapitull paraqitet qasja hulumtuese, strategjia hulumtuese dhe procesimi i të
dhënave nga mbledhja e të dhënave deri të analiza e tyre.
Metodologjia e kërkimit përfshin mbledhjen e të dhënave relevante nga metoda të
ndryshme kërkimore dhe përpilmin e bazave të të dhënave në mënyrë që të analizohen të
dhënat dhe të arrihet ndërtim i duhur i projektit hulumtues. Qasjet hulumtuese
klasifikohen në dy kategori: kualitative dhe kuantitative.
Bazuar në pyetjen hulumtuese dhe rezultatin e pritur, është zgjedhur të përdoret metoda
kualitative si qasje hulumtuese. Metoda kualitative është zgjedhur sepse hulumtime dhe
studime të mëhershme vetëm pjesërisht kanë shpejguar pyetjen hulumtuese dhe nuk ka
dijeni të mjaftueshme për kontekstin e problemit dhe njohuritë aktuale përfshijnë
fenomene komplekse që duhet të organizohen dhe të analizohen më tutje.
Strategjia hulumtuese është një rrugë kritike për të kryer dhe eksploruar kërkimin. Janë
pesë lloje të metodave kualitative të hulumtimit, respektivisht; eksperimenti, pyetësori,
analizat e arkivit, historia dhe rastet e studimit. Zgjedhja e metodës hulumtuese bëhet
varësisht nga kërkesat e ndryshme ose qëllimi i punimit hulumtues. Prandaj pas një
shqyrtimi të strategjive dhe të kuptuarit të natyrës së rastit të studimit, u zgjodh pyetësori
si strategji e duhur hulumtuese për këtë punim.
Metodat e mbledhjes së të dhënave për pyetësor përfshijnë: Intervistën. Intervista është e
semi-strukturuar, duhet të bëhet intervistimi i respodentëve për të marrë opinione,
shqetësime dhe njohuri për çështjen e caktuar. Intervista është dizajnuar për të kuptuar
mënyrën e punësimit në organizatat që janë caktuar, respektivisht në industritë ku ato
operojnë. Do të intervistohen gjithsej pesë kompani: Ferplasti (Industria e gypave PVC),
Fitorja (Kompani ndërtimi dhe shërbimi), IMK (Industria e tubave të çelikut), B-Group
(Patundëshmëri), OREX ( Furrë e bukës). Faktorët kryesor se pse janë marrë pikërisht
këto pesë kompani janë: ato janë më inovative kanë teknologji të avancuar, kanë numër
më të madh të punëtorëve dhe përfshijnë një hapsirë më të madhe të operimit.
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Intervista përfshin mbledhjen e të dhënave nga përgjigjet e respodentëve, klasifikimin e
të dhënave, analizimin e tyre, krahasimin e rezultateve dhe në fund arritjen e
konkluzioneve kryesore që do të ndihmojnë në vërtetimin e hipotezës.
Bazuar në kërkesat për të përmbushur qëllimin e këtij punimi, fillimisht duhen të dhëna
të qëndrueshme dhe të përgjithshme për të formuar kuadrin teorik duke përfshirë
hipotezat dhe gjithashtu të kuptuarit fillestar të bizneseve të studiuara. Dhe pastaj duhen
prova kontekstuale për të testuar kuadrin teorik. Të dhënat e mbledhura nga shqyrtimi i
literaturës, intervista dhe pyetësori do të ndihmojnë në arritjen e konkluzioneve.
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5

REZULTATET

Në këtë kapitull diskutohen rezultatet e fituara nga literatura e shqyrtuar dhe rezultatet
empirike nga pyetësori për pyetjet konkrete. Gjithashtu, paraqiten diskutimet kryesore të
pyetjes hulumtuese, duke u bazuar në të dhënat e kompanive që kemi zgjedhur si shembuj
për të ilustruar zhvillimin ekonomik dhe punësimin, faktor i kyç për zbutjen e
varfërisë.Kompania IMK e përfshirë këtu është ajo që nga privatizimi ka pësuar rënie
për shkak të faktorëve politik që krijuan një presedan gjatë privatizimit.

Profili i kompanive
Kompania Ferplast është themeluar në vitin 1996, nga 7 aksionarë dhe shtrihet në një
sipërfaqe prej 52.000 metra/ katrorë, ku në vete posedon 15 linja prodhimi me një numër
prej 105 punëtorëve. Që nga viti 1996 e deri më sot kompania Ferplast ka arrit të jetë
prezent në tërë tregun Kosovar dhe të jetë eksportuese në shumë vende ballkanike dhe
evropiane.
Bazë e prodhimit të kompanisë Ferplast është:
1.Tuba të kanalizimit – sitemi i korriguar dhe Krah Pipe nga 110 deri 2000
2.Tuba të ujësjellësit nga 20 deri 620 presione PN6, PN10, PN16, PN20, PN25 dhe PN32.
3.Tuba drenazhimi 110 deri 160 etj.

Kompania "FITORJA" është themeluar në vitin 1990, nga z. Tahir Maloku i cili është
njëherësh edhe pronar legjitim i kompanisë. Kompaninë "FITORJA" Z. Maloku e ka
themeluar me kapitalin e tij vetanak, madje edhe sot ai është pronar i vetëm me 100% të
aksioneve.Sot kompania numëron 130 punëtorë të përgatitjeve të ndryshme profesionale.
Kompania FITORJA dëshiron të ofrojë këshilla të ekspertëve dhe zgjidhje ideale në
fushën e ndërtimit, duke filluar nga: projektimi, kalkulimi detal, furnizimi dhe ekzekutimi
i projekteve. Sukseset e kompanisë FITORJA janë meritë e stafit, i cili është profesional
dhe përherë kontribuon me suksese të reja në favor të klientëve. Synimi kryesor i tyre
është pajisja me teknologji të reja dhe aplikimin e metodave të reja të punës, gjithmonë
në të mirë të klientëve tanë dhe bizneseve të tyre.
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IMK- Konstruksionet Metalike është pjesë e Mabetex Holding. Është një organizatë
moderne e cila ofron shërbime të engineering-ut, prodhimit dhe realizimit. IMK synon të
përmbushë kontratën e llojit “çelësat në dorë” (Turn – Key) në lëmenjtë vijues: objektet
komerciale, rrokaqiejt, hallat industriale, kullat e telekomunikacionit, largpërçuesit,
stadiumet dhe objektet sportive, urat etj. Për të përmbushur të tërë këto, IMK posedon me
një staf të përgatitur, softuerë të avancuar (ALPAN, TEKLA, MIDAS) si dhe teknologjinë
e fundit në lëmin e prodhimit të konstruksioneve metalike CNC (Computer Numerical
Control), pajisjet për zallosje si dhe atyre për kalandrim të profileve në formë tubi apo të
dyfishtë deri në lartësinë 320 mm.
B-Group – është biznes i cili merret me patundshmeri (ndërmjetësim ne shitblerje dhe
qiradhënie, shtëpi, banesa, lokale afariste, troje etj. Ky biznes është themeluar ne vitin
2013, dhe ushtron aktivitetin e tij ne disa lokacione: Ferizaj, Prishtinë, Vushtrri, Fushë
Kosovë.
Furra ‘OREX’- është themeluar në vitin 1991, me qëllim për t’u ofruar qytetarëve bukë
të gatuara me mjeshtëri dhe teknikë të veqantë. Në fillim ka pasur vetëm një furrë dhe me
kalimin e kohës është zgjeruar duke e rritur numrin e furrave deri tek krijimi i fabrikës,
ku tani prodhohen një numër i madh i produkteve të miellit. Ky biznes është në dy
lokacione: Ferizaj dhe Prizren.
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Figura 7-Diagrami sipas numrit të punësuarëve në këto kompani
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Në këtë hulumtim, në të cilin morën pjesë pesë bizneset e lartë cekura, në bazë të
përgjigjjeve të dhëna, në vazhdim është bërë paraqitja dhe diskutimi i këtyre rezultateve.
Në bazë të përgjigjjeve janë dhënë rezultatet në formë tabelare:
Zhvillimi Ekonomik

Cila është shkalla e konkurencës në vendin ku veproni ju?
Ka shumë konkurencë
37%
Ka konkurencë të konsiderueshme
23%
Ka mjaftueshëm konkurencë
23%
Ka pak konkurencë
17%
Mendoni se jeni mirë i informuar rreth punës, veprimit dhe
qëllimit të institucioneve përkatëse financiare?
Jam shumë i informuar
47%
Jam i informuar
40%
Jam pak i informuar
13%
Aspak i informuar
/

Si e vlerësoni ushtrimin e aktivitetit nga Administrata
Tatimore e Kosovës (ATK)?
Ka mbajtur qëndrim shumë të rreptë
16%
Ka mbajtur qëndrim të rreptë
60%
Ka mbajtur qëndrimin e duhur
24%
Sa nga të punësuarit në firmën tuaj janë të regjistruar?
Të gjithë
70%
Pjesa më e madhe
23%
Një pjesë e vogël
7%

Sektori Privat
Nëse institucionet do të ofronin më shumë kushte për sektorin privat, si do të
vepronit?
Do të punësoja më shumë njerëz
37%
Do rrisja pagat e të punësuarve
34%
Do të zgjeroja veprimtarinë
29%
Asgjë
/

Çfarë kërkoni nga shteti që të bëjë për sektorin privat?
Investime kapitale
Lehtësime tatimore
Zhvillim të politikave tjera nga këto që janë
Pako fiskale dhe rregulla të rrepta

21%
45%
25%
9%
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Papunësia
Në vendin ku ju veproni, a janë njerëzit e interesuar për punë?
Shumë
Pjesërisht
Pak

83%
17%
/

Çka mendoni se duhet bërë bizneset që të ngrisin interesimin e njerëzve për t'u
përgatitur për punë?
Duhet të jenë korrekt
31%
Duhet të ndihmojnë në ngritjen profesionale të njerëzve
30%
Duhet t'i motivojnë të punësuarit me metoda të ndryshme
31%
financiare dhe jo-financiare
Vetëm sektori i biznesit pa sektorin publik nuk mund të
8%
ndihmojë asgjë në këtë drejtim

A e kanë ata njerëz profilin e nevojshëm për veprimtarinë tuaj?
Po
Pjesërisht
Jo

23%
60%
17%

A mendoni se edukimi profesional do të mundësonte më shumë produktivitet
dhe më pak varfëri?
Po, patjetër
43%
Mund të ndihmoj pak
23%
Mendoj se vetëm edukimi profesional nuk do të ndihmojë në
34%
këtë drejtim

Çfarë do të vepronit për të zbutur papunësinë në vendin tuaj?
Do i ndryshoja politikat dhe do rrisja produktivitetin
Do rrisja biznesin dhe pagat e të punësuarve
Do zgjeroja veprimtarinë dhe në lokacione tjera
Do të përdorja më shumë burimet ekzistuese të vendit

15%
28%
30%
27%

Shkalla e lartë e papunësisë në njërën anë dhe interesimi i madh i të rinjëve për një vend
pune në anën tjetër, paraqet një problem mjaft shqetësues edhe për bizneset të cilat i
përkasin sektorit privat. Nga përgjigjet e marra vumë re se 60% e të anketuarve mendojnë
se kjo ndodh si pasojë e qëndrimit të rreptë të administratës të Kosovës, 16% pohojnë se
qëndrimi i ATK-së ishte shumë i rreptë, kurse vetëm 24% mbështesin qëndrimin e ATKsë. Qëndrimi jo i duhur i ATK-së ka detyruar shumë nga këto biznese të mos i regjistrojnë
të gjithë të punësuarit, ku 30% prej tyre edhe e pohuan këtë.
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Një tjetër faktor që kontribuon në këtë problem është edhe mungesa e përgatitjes
profesionale. Ku në pytjen sesa nga punonjësit kanë profilin adekuat për veprimtaritë
përkatëse, 60% prej tyre thanë se vetëm një pjesë e tyre kanë profilin e nevojshëm, kurse
vetëm 23% thanë se të gjithë punonjësit kishin përgatitjen e duhur profesionale. Përparësi
e gjithë kësaj është se kjo mund të tejkalohet me ngritjen e nivelit të edukimit profesional,
i cili do të rriste produktivitetin dhe në të njejtën kohë do ta zbuste varfërinë.

Megjithatë edhe bizneset duhet të kontribuojnë që të ngrisin interesimin e njerëzve për t'u
përgatitur për punë duke i'u ndihmuar që të ngriten profesionalisht, t'i motivojnë
vazhdimisht me metoda financiare dhe jo-financiare, mirëpo kishte edhe prej tyre, që
mendonin se sektori privat i vetëm (pa atë publik) nuk mund të bëjë diqka më shumë në
këtë drejtim.

27%

15%
28%

30%

Do i ndryshoja politikat dhe do
rrisja produktivitetin
Do rrisja biznesin dhe pagat e
të punësuarve
Do zgjeroja veprimtarinë dhe
në lokacione tjera
Do të përdorja më shumë
burimet ekzistuese të vendit

Figura 8-Diagrami për pyetjen: Çfarë do të vepronit për të zbutur papunësinë në vendin
tuaj?

Në pyetjen se: Çfarë do të vepronit për të zbutur papunësinë në vendin tuaj? - janë disa
përgjigjje të cilat nëse do të realizoheshin do të kishin një ndikim pozitiv sa i përket
zbutjes së varfërise përmes punësimit të njerzëve. Pra siq dihet se politikat për të trajtuar
varfërinë janë: politika e rritjes ekonomike, shpërndarja e të ardhurave, punësimi është
shumë i rëndësishëm dhe Rishpërndarja e masave të tilla si taksat agresive për të
ardhurat më të larta.
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9%

21%

25%

Ivestime kapitale
Lehtësime tatimore

45%

Zhvillim të politikave tjera
nga këto që janë
Pako fiskle dhe rregulla të
rrepta

Figura 9-Diagrami per pyetjen: Çfarë kërkoni nga shteti që të bëjë për sektorin privat?
Sektori privat vazhdimisht kërkon mbështetje nga institucionet përkatëse. Ajo se çfarë
kërkon sektori privat nga këto institucione shtetërore është: Rritje e investimeve
kapitale, lehtësime tatimore, zhvillim të politikave të reja, pako fiskale dhe rregulla te
rrepta. Nëse shteti do të ofronte kushte më të mira për sektorin privat do të vihej re
menjëherë zhvillimi i tij dhe se do të hapeshin më shumë vende të punës duke ndikuar
në uljen apo zbutjen e varfërise.
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6

DISKUTIME DHE KONKLUZIONE

Në këtë kapitull janë përmbledhur pikat kryesore nga i gjithë punimi për të shpjeguar më
mirë pyetjet hulumtuese.

Zhvillimi ekonomik dhe roli sektorit privat në zbutjen e varfërisë si një temë e gjërë
studimi dhe të gjitha termat, definicionet dhe konceptet bashkëkohore në pjesën e parë
dhe roli i sektorit privat në zbutjen e varfërisë i dizajnuar teorikisht sipas disa studimeve
me të fundit nga ekpertë botëror kompetent të kësaj lëmie, doemos edhe kohezioni i
rezymuar me një fokus të atyre që ishin objekt shqyrtimi, kemi intuitën afër se është
përmbledhur brenda kornizave që i kërkon një lloj punimi si ky.

Që në fillim të kapitullit të parë me ndihmesë të shumë teoricienteve botëror është krijuar
esenca kuptimore e problematikës së konceptit, pastaj me definicionet pasuese edhe
termin zhvillim ekonomik, që tek e fundit mund të jetë përherë relative, ashtu sikurse
heterogjeniteti politik dhe ai mendimtar e i mjedisit, mund të kenë një ndikim relevant në
definime të tilla. Por, koshient për të gjitha këto, me shembuj të përvojave të vendeve të
zhvilluara megjithatë jemi në sinkron me ato mendime dhe definime, pa marrë parasysh
edhe mendimtarë anësor e majtistë. Prandaj, zhvillimi ekonomik i një vendi është një
process ku rritet mirëqenia e qyetatarit dhe strategjia ndikon ne rritjen e GDP-së, uljen e
papunësisë dhe zbutjen e varfërisë.

Në kapitullin e dytë u zhvillua një debat teorik, poashtu duke marrë përvojat më të
avancuara të ekspertëve, se si ndikon sektori privat në zbutjen e varfërisë së një vendi. Ky
orientim, u vërejtë se është bazë e patjetërsuesshme për të avancuar më tej dhe barra e
saktorit privat në këto rrethana është e domosdoshme. Pa një sektor privat i cili ka të gjitha
rrugët e hapura si bashkëveprim iniciativash afariste, nuk mund të ketë zhvillim të
qëndrueshëm ekonomik dhe prosperitet një vend. Hezitimi i Greqisë dhe Spanjës që të
mos lejoj disa lëmi si Telekomi apo sektori Energjetik të privatizohen po dëshmon kostot
negative në këto vite.

Dhe përfundimisht, për të pasur një zhvillim ekonomik të kënaqshëm, unë e shoh si të
arsyeshme dhe nevojë imediate, ofrimin e kushteve të institucioneve përgjegjëse në raport
39

me sektorin privat, duke iu ofruar, stimulime dhe shtytje politikave sociale në raport me
zbutjen e varfërisë.

40

7

REFERENCAT

•

E. Wayne Nafziger. (2006) Economic Development. 4th Edition. Cambridge.
Retrieved

from:

[http://tabesh.edu.af/Books/economic/Economic%20Development.pdf]
•

Matt Kane. (2004) PublicSector Economic Development: Concepts and Approaches.
NortheastMidw

est

Institute.

Retrieved

from:

[https://pdfs.semanticscholar.org/04a3/fe65f9a9c303c1c70c786ac333ad614f98c2.pd
f]
•

Heston, Alan, Robert Summers, and Bettina Aten. (2006). PennWorld Table Version
6.2. Center for International Comparisons of Production, Income, and Prices at the
University

of

Pennsylvania.

Retrieved

from:

[https://www.researchgate.net/publication/235737499_Penn_World_Tables_Version_62]
•

Krugman, Paul. (2004). The Death of Horatio Alger. The Nation.
Retrieved from: [http://www.thenation.com/doc/20040105/krugman.]

•

Marangos, John. (2004). Modeling the Privatization Process in Transition
Economies.

Oxford

Development

Studies.

Retrieved

from:

[http://www.johnmarangos.eu/wp-content/uploads/2014/10/22-2004Oxford%20Development%20Studies.pdf]
•

Rodrik,

Dani.

(2000).

What

Drives

Public

Employment

in

Developing

Countries.Review of Development Economics 4. Riinvest. Retrieved from:
http://www.riinvestinstitute.org/publikimet/pdf/29.pdf
•

World Bank. (2003). Renewed Strategy for Rural Development – Reaching Rural
Poor.
Retrieved

from:

[http://documents.worldbank.org/curated/en/2274214681658-

90144/pdf/2-67630REACHING0THE0RURAL0POOR0.pdf]
41

•

MBPZHR. (2003). Strategjia e ndërtimit të shërbimeve këshillimore në bujqësi dhe
në

zhvillimin

rural

të

Kosovës.

Retrieved

from:

[http://www.meiks.net/repository/docs/Material_Diskutues_Bujqesia_dhe_Zhvillimi_Rural.pdf]
•

World Bank. (1999). Kosovo: Re-launching the Rural Economy. Retrieved from:
[http://www.esiweb.org/pdf/bridges/kosovo/4/19.pdf]

•

Worldbank. (2002). Strategjia e zhvillimit rural për Shqipërinë – Mbështetje për rritje
ekonomike dhe zhvillim të qëndrueshëm. Retrieved from:
[http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/AlbaniaRuralStrategy
Albanian.pdf]

•

World Bank. (2004). Kosovo Economic Memorandum. Prishtinë. Retrieved from: [
http://www.esiweb.org/pdf/bridges/kosovo/17/3.pdf]

•

Riinvest. (2004). The 2004 Kosova household survey report. Retrieved from:
[http://www.riinvestinstitute.org/uploads/files/2016/October/17/ang1476702881.pdf

•

MPMS. (2003). Statistikat e punës dhe punësimit të vitit 2002 në Kosovë.
Retrieved from: [ http://mpms.rks-gov.net/Portals/0/Librat/2011%20Raporti%20Vjetor%20Puna%20dhe%20Punesimi.pdf]

•

World Bank. (2001). Kosovo Poverty Assesment. Retrieved from:
[http://siteresources.worldbank.org/INTKOSOVO/Country%20Home/20662049/Ko
sovo_PA_report_final-16June2005.pdf]

•

Riinvest. (2003). Tregu i punës dhe papunësia Retrieved from:
[http://www.riinvestinstitute.org/uploads/files/2016/October/19/131476866649.pdf]

42

•

I-PRSP. (2010). Prijedlog Strategije za smanjenje siromastva u Bosni i
Hercegovini(I-PRSP)-

Retrieved

from:

[www.mvteo.gov.ba/org_struktura/.../Strategije_u_BiH/BiH/?id...]

Bibliografi shtesë:
•

IMK.Retrieved from: [http://www.imk-ks.com]

•

Fitorja. Retrieved from: [http://www.fitorja.eu/]

•

Ferplast. Retrieved from: [http://www.ferplast-ks.com/]

•

OREX. Retrieved from: [http://www.orexbakery.com]

•

Instituti i statistikave. Retrieved from: [http://www.instat.gov.al/al/home.aspx]

•

Agjencia e statistikave të Kosovës. Retrieved from: [http://ask.rks-gov.net/]

•

USAID. Retrieved from: [https://www.usaid.gov/]

•

KPSHSF. (2015). Puna sociale me familje -Varfëria, grupet e cenuara, minoritetet e
tjera.
Retrieved from: [http://www.kpshsf-rks.net/sites/default/files/eu-kmop/professionallevel-training/sq/module-3/presentation-1.pdf]

43

8

APPENDIXES (SHTOJCAT)

Kolegji UBT
Drejtimi: Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Qëllimi i këtij hulumtimi është mbledhja e të dhënave në lidhje me zhvillimin ekonomik
dhe rolin e sektorit privat në zbutjen e varfërisë. Për të vlerësuar ndikimin e ndërmarrjeve
private në rritjen e prodhimit dhe në krijimin e vendeve të reja të punës, në përgjithësi në
zhvillimin ekonomik të një vendi, janë përdorur pyetësorët.

Ky hulumtim është bazuar në përgjigjet e tridhjetë të anketuarve. Pyetësorët përmbajnë
gjithësej katërmbëdhjetë pyetje të mbyllura, të ndara në katër kategori.

Në pyetjet e mëposhtme përgjigjet tuaja në këtë pyetësor do të mbesin anonime dhe nuk
do të shfrytëzohen për qëllime tjera, përveç këtij punimi hulumtues.
Për pyetjet e mëposhtme përgjigjuni me shkrim dhe vendosni “X” në kuti për numrin që
më së miri përfaqëson përgjigjen tuaj. Pyetësori përfshin gjithsej 14 pyetje të ndryshme
për kompaninë me gjtihsej katër kategori të ndara dhe këto kompani do të shqyrtohen si
raste studimi në temën e diplomës.

Përgjigjjet e juaja të sinqerta do të jenë ndihmë për arritjen e rezultateve të dëshiruara. Ne
ju jemi sinqerisht mirënjohës për bashkëpunimin dhe mundësinë që t’i përgjigjeni këtyre
pyetjeve në vazhdim.
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I. TË DHËNAT PËR KOMPANINË

Emri dhe Mbiemri i intervistuesit

Emri i kompanisë

1. Pozicioni i të intervistuarit:
o Pronar
o Drejtor ekzekutiv
o Menaxher
o Tjetër

2. Në cilin sektor operon kompania juaj?
o Prodhim
o Tregti
o Shërbim
o Tjetër

3. Madhësia e firmës tuaj:
o Mikrobiznes ( 1-9 të punësuar )
o Biznes i vogël( 10-49 të punësuar )
o Biznes i madh ( 50-250 të punësuar )
o Korporatë (mbi 250 të punësuar)
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II. ZHVILLIMI EKONOMIK
4. Cila është shkalla e konkurrencës në vendin ku veproni ju?
o Ka shumë konkurencë
o Ka konkurencë të konsiderueshme
o Ka mjaftueshëm konkurencë
o Ka pak konkurencë

5. Mendoni se jeni mirë i informuar rreth punës, veprimit dhe qëllimit të institucioneve
përkatëse financiare?
o Jam shumë i informuar
o Jam i informuar
o Jam pak i informuar
o Aspak i informuar

6. Si e vlerësoni ushtrimin e aktivitetit nga Administrata Tatimore e Kosovës?
o Ka mbajtur qëndrim shumë të rreptë
o Ka mbajtur qëndrim të rreptë
o Ka mbajtur qëndrimin e duhur

7. Sa nga të punësuarit në firmën tuaj janë të regjistruar?
o Të gjithë
o Pjesa më e madhe
o Një pjesë e vogël

III. SEKTORI PRIVAT

8. Nëse institucionet do të ofronin më shumë kushte për sektorin privat, si do të vepronit?
o Do të punësoja më shumë njerëz
o Do rrisja pagat e të punësuarve
o Do të zgjeroja veprimtarinë
o Asgjë
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9. Çfarë kërkoni nga shteti që të bëjë për sektorin privat?
o Ivestime kapitale
o Lehtësime tatimore
o Zhvillim të politikave tjera nga këto që janë
o Pako fiskale dhe rregulla të rrepta( asistencë financiare dhe rregulla të rrepta )

IV. PAPUNËSIA
10. Në vendin ku ju veproni, a janë njerëzit e interesuar për punë?
o Shumë
o Pjesërisht
o Pak

11.Çka mendoni se duhet bërë bizneset që të ngrisin interesimin e njerzëve për të u
pergatitur për punë?
o Duhet të jenë korrekt
o Duhet të ndihmojnë në ngritjen profesionale të njerzëve
o Duhet të i motivojnë të punësuarit me metoda të ndryshme financiare dhe jofinanciare
o Vetëm sektori i biznesit pa sektorin public nuk mund të ndihmojë asgjë në këtë
drejtim

12.A e kanë ata njerëz profilin e nevojshëm për veprimtarine tuaj?
o Po
o Pjesërisht
o Jo

13.A mendoni se edukimi profesional do të mundësonte më shumë prduktivitet dhe më
pak varfëri?
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a) Po, patjetër
b) Mund të ndihmoj pak
c) Mendoj se vetëm edukimi profesional i vetëm nuk do të ndihmojë në këtë drejtim
14.Çfarë do të vepronit për të zbutur papunësinë në vendin tuaj?
a) Do i ndryshoja politikat dhe do rrisja produktivitetin
b) Do rrisja biznesin dhe pagat e të punësuarve
c) Do zgjeroja veprimtarinë edhe në lokacione tjera
d) Do të përdorja më shumë burimet ekzistuese të vendit
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